Professional Chambers - the Most Distinctive Part of the Self-Government by Hettenbergerová, Hana











Profesní komory – nejvýraznČjší složka zájmové samosprávy 








Student:    Hana Hettenbergerová 



































„MístopĜísežnČ prohlašuji, že jsem celou bakaláĜskou práci, vþetnČ všech 




V OstravČ dne 9.5.2011      
 
                 ...……..………………………… 



















Ráda bych podČkovala vedoucímu bakaláĜské práce Mgr. Milanu Grygovi 
zavstĜícný pĜístup, vČcné pĜipomínky a poskytnutí cenných rad pĜizpracování 
tétopráce.  
DČkuji také své rodinČ a pĜátelĤm za podporu, kterou mi projevovali nejen pĜi psaní 




2 Charakteristika zájmové samosprávy a její znaky……………………………………….3 
2.1 Definice samosprávy………………………………………………………………..3 
2.1.1 Prvky a znaky samosprávy……………………………………………………6 
2.1.2 ýlenČní samosprávy…………………………………………………………..7 
2.2 Zájmová samospráva………………………………………………………………..8 
2.2.1 Specifické rysy zájmové samosprávy………………………………………...8 
2.2.2 Klasifikace zájmové samosprávy……………………………………………10 
3 Profesní samospráva a její þlenČní……………………………………………………...12 
3.1 Pojmové vymezení profesní komory………………………………………………12 
3.2 Komory s povinným þlenstvím……………………………………………………14 
3.2.1 Osobní pĤsobnost……………………………………………………………16 
3.2.2 Územní pĤsobnost…………………………………………………………...16 
3.2.3 VČcná pĤsobnost…………………………………………………………….17 
3.3 Komory s nepovinným þlenstvím………………………………………………….17 
4 Nástin vzniku a vývoje profesní samosprávy…………………………………………..19 
4.1 Vývoj profesních komor…………………………………………………………...19 
4.1.1 Vývoj samosprávy advokacie……………………………………………….21 
4.2 Vývoj hospodáĜských komor………………………………………………………23 
5 Fungování jednotlivých profesních komor a jejich srovnání…………………………..25 
5.1 ýinnost jednotlivých komor………..……..……………………………………….25 
5.1.1 PĤsobnost profesních komor………………………………………………...25 
5.1.2 PĤsobnost hospodáĜských komor……………………………………………29 
5.2 Organizaþní uspoĜádání komor…………………………………………………….31 
5.3 ýlenství v komorách……………………………………………………………….32 
5.3.1 Povinné þlenství……………………………………………………………..32 
5.3.2 Nepovinné þlenství…………………………………………………..………34 
5.4 Stavovské pĜedpisy………………………………………………………………...35 
6 ZávČr…………………………………………………………………………………....39 
Seznam použité literatury a pramenĤ……………………………………………………...41 
Seznam použitých zkratek………………………………………………………………....44 
Prohlášení o využití výsledkĤ bakaláĜské práce…………………………………………...45 
Seznam pĜíloh……………………………………………………………………………...46 
PĜíloha þ. 1: Loga jednotlivých komor a odkazy na jejich internetové stránky 
PĜíloha þ. 2: Stavovské pĜedpisy vybraných profesních komor: 
PĜíloha þ. 2a:    Stavovský pĜedpis Exekutorské komory ýeské republiky 









Samosprávu lze považovat za významný prvek a podstatnou náležitost 
demokratického právního státu, neboĢ v rámci dČlby moci ve státČ zajišĢuje decentralizaci 
výkonu veĜejné správy, nbl. omezuje centrální statní moc, a zabraĖuje jejímu možnému 
zneužití. Bezesporu nezastupitelnou složkou demokracie je samospráva, zahrnující vþetnČ 
územní samosprávy i samosprávu zájmovou. 
Zájmová samospráva není, v porovnání se samosprávou územní, v odborné literatuĜe 
zpracována dĤkladnČ, pĜestože je její povaha neménČ významná. DĤležitosti zájmové 
samosprávy by mČlo odpovídat i pevnČjší ústavní zakotvení, které je však velmi chabé. 
V ÚstavČ ýeské republiky je existence územní samosprávy garantována,1 pĜitom zájmová 
samospráva zde není vĤbec zmínČna. Absence zakotvení zájmové samosprávy z ústavního 
hlediska však neznamená její neústavnost. Slabou ústavní oporu zájmové samosprávy 
lze nalézt v preambuli Listiny základních práv a svobod, kde je poukazováno 
na „samosprávné tradice našich národĤ“.2 Z historických reálií vyplývá, že tyto znaþné 
samosprávné tradice ýechĤ, MoravanĤ a SlezanĤ zahrnují vedle územní samosprávy 
i samosprávu zájmovou (profesní a vysokoškolská samospráva). 
Z dĤvodu nedostateþné teoretické propracovanosti zájmové samosprávy v odborné 
literatuĜe jsem se rozhodla si vybrat tohle zajímavé téma pro svou bakaláĜskou práci. 
Cílem této bakaláĜské práce je poskytnout þtenáĜi ucelený náhled do jedné z oblastí 
zájmové samosprávy, a to do samosprávy profesní, výrazné problematikou profesních 
komor.  
Vzhledem k þistČ teoretické povaze tématu bakaláĜské práce jsem zvolila pro postup 
psaní metody abstrakce a dedukce. ProstĜednictvím zmínČných metod lze celou práci 
logicky uspoĜádat a vštČpit jí souhrnnou výpovČdní hodnotu o tématu. Peþlivým výbČrem 
odborné literatury a zpracováním poznatkĤ z ní získaných jsem se snažila dostateþnČ 
vyþerpat obsah zvoleného tématu práce. 
 
1
 Územní samosprávČ je vČnován þl. 8 a hlava sedmá zákona þ. 1/1993 Sb., Ústava ýeské republiky. 
2
 Zákon þ. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
2 
BakaláĜská práce je svou strukturou þlenČna do þtyĜ kapitol. Úvodní kapitola 
s názvem Charakteristika zájmové samosprávy a její znaky se zprvu zabývá definováním 
pojmu a znakĤ samosprávy, dále charakterizuje zájmovou samosprávu prostĜednictvím 
jejích specifických rysĤ, a obecnČ ji klasifikuje. 
Plynule navazující kapitola (Profesní samospráva a její þlenČní) se již peþlivČ vČnuje 
tématu této práce - profesní samosprávČ. Obsahuje pojmové vymezení profesní komory 
a pĜehledné þlenČní profesní samosprávy na komory s povinným a nepovinným þlenstvím. 
V kapitole Nástin vzniku a vývoje profesní samosprávy je chronologicky popsán 
vývoj profesních a hospodáĜských komor na našem území. Samostatná podkapitola se blíže 
zabývá vývojem samosprávy advokacie. 
ZávČreþná kapitola nese název Fungování jednotlivých profesních komor a jejich 
srovnání. Kapitola podává pĜehled o þinnosti jednotlivých komor a o jejich orgánech. 
Je zde také objasnČn princip povinného þi nepovinného þlenství v komorách, a osvČtlena 
povaha a závaznost stavovských pĜedpisĤ (PĜíloha þ. 2 obsahuje vzorový stavovský pĜedpis 
Exekutorské komory ýeské republiky a ýeské lékaĜské komory).   
Vedle profesní samosprávy reprezentuje zájmovou samosprávu také samospráva 
vysokých škol. Problematika vysokoškolské samosprávy je neménČ zajímavé téma, avšak 
z rozsahových dĤvodĤ, a vzhledem k tématu práce, se jí tato práce vČnuje jen okrajovČ. 
 Má bakaláĜská práce mĤže posloužit zainteresovaným osobám jako podklad 
pro vytvoĜení si souhrnného povČdomí o zájmové, resp. profesní samosprávČ. 
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2 Charakteristika zájmové samosprávy a její znaky 
 
Zájmová samospráva, jako souþást veĜejné správy, má na našem území hojnou 
tradici. TvoĜí ji profesní samospráva reprezentována komorami s povinným a nepovinným 
þlenstvím, a vysokoškolská samospráva, která je plnČ realizována na veĜejných vysokých 
školách a v uzpĤsobené podobČ na státních a soukromých vysokých školách. 
Podstatou zájmové samosprávy je její personální základ na osobách, které sdružuje 
stejný zájem. Pro zájmovou samosprávu jsou význaþná urþitá specifika, která ji odlišují 
od samosprávy územní.  
Pro úplnost vymezení zájmové samosprávy je zprvu nutné se blíže seznámit 
s pojmem samospráva.  
 
2.1 Definice samosprávy  
 
VeĜejná moc v ýR je vykonávána subjekty veĜejné správy, kterou tvoĜí dvČ dĤležité 
složky – státní správa a samospráva.3 Zásadní rozdíl mezi složkami veĜejné správy 
je v povaze nositele veĜejné moci. Státní správu zabezpeþuje stát, resp. stát 
prostĜednictvím státních orgánĤ; samospráva je uskuteþĖování veĜejné moci 
veĜejnoprávními subjekty nestátního charakteru, tzv. veĜejnoprávními korporacemi,4 
na základČ zákonné delegace. Samospráva je tedy vykonávána samostatnČ 
v kompetencích samosprávných subjektĤ, ovšem na základČ zákonných pĜedpisĤ 
a pod státním dozorem. 
V rámci principu subsidiarity ve veĜejné správČ stát pĜenechává þást své moci 
samosprávČ (územní þi zájmové) a tím posiluje teorii dČlby moci ve státČ z vertikálního 
hlediska. ZajištČna je i decentralizace státní správy tím, že samospráva zabraĖuje 
 
3
 V nČkterých literaturách se místo zmínČného dČlení veĜejné správy vyskytuje dČlení na státní správu, 
samosprávu a ostatní (zbytkovou) veĜejnou správu (napĜ. SLÁDEýEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. 
a pĜeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 19.). 
4
 Nutno brát v potaz, že stát je také veĜejnoprávní korporací, a to územní. ZmínČnými veĜejnoprávními 
korporacemi se tedy rozumí samosprávné korporace odlišné od státu, které se oznaþují veĜejnoprávní 
korporace (PRģCHA, P. Správní právo: obecná þást. 7. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita; 
Brno: DoplnČk, 2007. 418 s. Edice uþebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-
4276-6 (Masarykova univerzita); ISBN 978-80-7239-207-0 (DoplnČk). S. 57.) 
4 
kumulaci moci v jediném mocenském centru, nbl. vzniku absolutní moci, a jejímu 
možnému zneužití. PĜenesení urþitých veĜejných záležitostí mimo oblast státní správy 
a jejich svČĜení do vlastní (samostatné þi samosprávné) pĤsobnosti subjektĤm 
samosprávy, má za následek ulehþení financování této oblasti státní pokladnou. Stát 
nemusí budovat místní orgány státní správy tam, kde již fungují orgány samosprávy.  
Odborná literatura skýtá množstvím nejrĤznČjších definic samosprávy. NČkteré 
z nich si pĜiblížíme. K. Bertelmann rozumí samosprávou suverénní spoleþnost obþanĤ, 
kterou oznaþuje jako politická správa zemČ obþany samými. Samospráva podle nČj 
rozšiĜuje, zreálĖuje a zkonkrétĖuje demokracii, a je výrazem pĜirozené decentralizace 
veĜejné moci.5 
 Stát je základem samosprávy. Existence státu bez samosprávy je reálná, 
ale samospráva by bez státu existovat nemohla, protože je jeho souþástí. Z. Koudelka 
považuje samosprávu za konkurenþní subjekt vĤþi státu. Tato konkurence mezi nositeli 
veĜejné moci posiluje dČlbu moci ve státČ, þím je zajištČna její separace a znemožnČno 
její zneužití. Samosprávu vykonávají veĜejnoprávní korporace vlastním jménem, 
vlastními prostĜedky a na vlastní odpovČdnost. Tvrzení, že „samospráva vede k pluralitČ 
mocí a tím zabezpeþuje vČtší svobodu jedince“,6 jde bezpochyby ruku v ruce s ochranou 
demokracie ve státČ. 
P. PrĤcha je jeden z autorĤ, který pojímá samosprávu z politického a právního 
hlediska. Politická teorie samosprávy ji vymezuje jako formu výkonu veĜejné správy 
obþany. Z právního pohledu na pojem samosprávy je samospráva uskuteþĖována 
veĜejnoprávními subjekty korporativního charakteru, odlišnými od státu, ale státem 
aprobovanými. SpoleþnČ se státní správou realizuje samospráva výkon veĜejných 
záležitostí, a to svými subjekty a prostĜedky nestátního charakteru. Samospráva 
tak disponuje vlastní samosprávnou mocí.7 
 
5
 BERTELMANN, K. Samospráva a sebespráva. Právník: teoretický þasopis pro otázky státu a práva, 2000, 
roþ. 139, þ. 6, s. 585-640. ISSN 0231-6625. S. 590n. 
6
 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 24. 
7
 PRģCHA, P. Správní právo: obecná þást. 7. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Brno: 
DoplnČk, 2007. 418 s. Edice uþebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4276-6 
(Masarykova univerzita); ISBN 978-80-7239-207-0 (DoplnČk). S. 64n. 
5 
D. Hendrychem je samospráva charakterizována jednoduše z  pohledu organizace 
veĜejné správy jako ta její složka, na kterou je delegována þást veĜejné moci a je jí zcela 
svČĜena do samostatné odpovČdnosti.8  
Zcela nejjednodušeji a nejobecnČji chápe samosprávu V. Sládeþek. Podle nČj 
je samospráva pomČrnČ nezávislá správa vlastních záležitostí, která se ovšem vyznaþuje 
nČjakým veĜejným prvkem (zájmem).9 
P. ZáĜecký pĜistupuje k definování samosprávy prostĜednictvím jejích aspektĤ, 
když konstatuje, že samospráva je pĜíznaþnČ „multidimenzionálním pojmem s aspekty 
politickými, právními, ekonomickými, sociologickými, sociálnČ psychologickými 
i organizaþnČ institucionálními.“10  
•   Politickým aspektem samosprávy je její samosprávná moc, kterou vykonává 
svČĜené záležitosti. Východiskem tohoto aspektu je rys politiky, jakožto formy 
realizace moci. 
•   Právní aspekt zahrnuje podobu zakotvení samosprávy. Respektuje-li spoleþnost 
samosprávu jako pĜirozenoprávní kategorii veĜejné správy, vyskytuje 
se v právním systému formulace samosprávy jako souboru pĜirozených práv 
a oprávnČní samosprávných spoleþenství. Vnímá-li však spoleþnost samosprávu 
jako projev jejího odvození od jiné moci, jejím právním vyjádĜením je pĜenos 
pĤsobnosti. 
•   Ekonomický aspekt se vyznaþuje mírou ekonomické samostatnosti 
samosprávného spoleþenství na základČ jeho ekonomických aktivit - zvláštČ 
tvorba, obnova a þerpání zdrojĤ. 
•   Sociologický aspekt samosprávy vyjadĜuje tu skuteþnost, že subjekt samosprávy 
je vždy spoleþenstvím lidí, tedy sociální skupinou, která má své vnitĜní sociální 
vztahy, vnČjší sociální funkce a sdílené sociální hodnoty. 
 
8
 HENDRYCH, D. Správní vČda: teorie veĜejné správy. 3. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ýeská 
republika, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7357-458-1. S. 148. 
9
 SLÁDEýEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a pĜeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 464 
s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 297n. 
10
 ZÁěECKÝ, P. O samosprávČ. Správní právo: odborný þasopis pro oblast státní správy a správního práva, 
1997, roþ. 30, þ. 6, s. 321-338. ISSN 0139-6005. S. 322n. 
6 
•   SociálnČ psychologický aspekt se projevuje buć skupinovou identifikací, která 
vytváĜí kolektivní povČdomí samosprávného spoleþenství, nebo identifikací 
jedince se spoleþenstvím jako projev sounáležitosti se skupinou. 
•   OrganizaþnČ institucionální aspekt samosprávy vytváĜí strukturu všech pĜedešlých 
aspektĤ. 
 
2.1.1 Prvky a znaky samosprávy 
 
Pro obsahové vymezení pojmu samosprávy existuje v odborné literatuĜe nesþetné 
množství pojetí a definic, z nichž každá nahlíží na samosprávu z jiného úhlu. Vedle výše 
uvedených definic je vhodné se zamČĜit také na základní prvky a znaky samosprávy, 
které ji charakterizují. 
Podle Z. Koudelky se samospráva vyznaþuje nČkolika prvky:11  
• územím (obec, kraj) nebo lidskou þinností (napĜ. advokacie, auditorství), 
• osobami spravovanými samosprávou (územní - obyvatelé obce a kraje, 
zájmové – advokáti, auditoĜi aj.), 
• povahou samosprávy jako právnické osoby se soustavou svých 
samosprávných orgánĤ (napĜ. ýeská advokátní komora se SnČmem 
a PĜedstavenstvem). Jakožto právnické osobČ náleží samosprávČ základní 
práva, obecnČ pĜiznávána právnickým osobám (napĜ. vlastnictví)., 
• hospodaĜením s vlastními rozpoþtovými prostĜedky, 
• vlastní primární právní normotvorbou (vzhledem k absenci pĜímého 
ústavního zakotvení zájmové samosprávy; oblast územní samosprávy 
musí respektovat obecnou úpravu Ústavy, ale lze tvoĜit zákony, týkající 
se této oblasti), 





 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 21. 
7 
Mezi základní, charakteristické znaky samosprávy patĜí:12 
• pojetí samosprávy jako výraz decentralizace státní správy (pluralita moci), 
zajišĢující demokracii ve státČ a zamezující zneužití absolutní moci,  
• princip subsidiarity, kdy dochází k zákonné delegaci výkonu urþitých státních 
záležitostí na subjekty samosprávy – veĜejnoprávní korporace, 
• pomČrnČ nezávislé samosprávné orgány na jiných orgánech státu, jejichž 
þinnost ovšem podléhá státnímu dozoru (správní úĜady, soudní pĜezkum), 
• výkon samosprávy veĜejnoprávními korporacemi nestátního charakteru, které 
mají k dispozici majetek, vlastní rozpoþet a samostatnČ hospodaĜí s pĜíjmy 
a výdaji, 
• pĤvod pĜíjmĤ samosprávy je jednak z vlastních soukromoprávních aktivit 
nebo z veĜejnoprávních zdrojĤ; u zájmové samosprávy jsou základem pĜíjmĤ 
þlenské pĜíspČvky, 
•  a nČkteré další znaky, které jsou ovšem typické pro jednotlivé formy 
samosprávy. 
 
2.1.2 ýlenČní samosprávy 
 
PĜedmČtem samosprávy, jak již bylo výše uvedeno, je správa státem delegované 
þásti veĜejných vČcí na územní úrovni nebo v souvislosti s výkonem „svobodného“ 
povolání. Vzhledem k tomu je samospráva v odborné literatuĜe zpravidla þlenČna 
podle její pĤsobnosti na dvČ formy - samosprávu územní a zájmovou.13  
Územní samospráva je vázána na územní þlenČní státu, jehož strukturu tvoĜí územní 
samosprávné  celky,  což  jsou   územní  spoleþenství  obþanĤ  s právem  na  samosprávu, 
 
12
 SLÁDEýEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a pĜeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 298n. 
13
 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 20.   
OdlišnČ rozeznává V. Sládeþek þlenČní samosprávy na územní, zájmovou a ostatní samosprávu. Dle jeho 
þlenČní zájmová samospráva zahrnuje jen profesní komory a ostatní samosprávu reprezentuje školská a 
vysokoškolská samospráva (SLÁDEýEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a pĜeprac. vyd. Praha: ASPI-
Wolters Kluwer, 2009. 464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 292, 323n.). 
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vlastním majetkem a rozpoþtovým hospodaĜením. Základní územní samosprávné celky 
ýR jsou obce, a za vyšší územní samosprávné celky jsou považovány kraje. PĜíslušnost 
obþanĤ k územnímu samosprávnému spoleþenství je dána napĜíklad místem narození, 
trvalým nebo pĜechodným bydlištČm apod. 
Zájmová samospráva je kategorií samosprávy, která souvisí s existencí urþitého 
zájmu a s výkonem povolání. Zájmová samospráva se dále dČlí na samosprávu profesní 
a samosprávu vysokých škol. Profesní samospráva je reprezentována komorami 
s povinným a nepovinným þlenstvím. O samosprávČ zájmové podrobnČji v následující 
podkapitole. Profesní samosprávČ se pak vČnují zbývající kapitoly této bakaláĜské práce. 
 
2.2 Zájmová samospráva 
 
V právní literatuĜe, týkající se samosprávy, se þasto pro oznaþení zájmové 
samosprávy používá zamČnitelnČ pojem profesní samospráva. Jinde se pod profesní 
samosprávou rozumí jen samospráva profesních komor, a zájmová samospráva, jako širší 
pojem, zahrnuje profesní samosprávu a souþasnČ i vysokoškolskou samosprávu. 
Lze se také setkat s negativním vymezením pojmu zájmové samosprávy, a to samospráva 
neúzemní.14  
V této podkapitole používáme zájmovou samosprávu jako pojem zahrnující 
profesní samosprávu a také samosprávu vysokých škol.  
 
2.2.1 Specifické rysy zájmové samosprávy 
 
Zájmovou samosprávu jsme, v obecném slova smyslu, dostateþnČ vymezili 
prostĜednictvím definic a znakĤ samosprávy. Nyní se zamČĜíme na specifické rysy, které 
zájmovou samosprávu odlišují od samosprávy územní. 
Z. Koudelka zmiĖuje þtyĜi základy zájmové samosprávy, které ji charakterizují.15 
• Zákonný    základ    jejího   zĜízení. Subjekty  vlastní  zájmové   samosprávČ, 
 
14
 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 339. 
15
 Tamtéž, s. 339n. 
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tzv. veĜejnoprávní  korporace,  jsou souþasnČ  zĜízeny zákonem  a aprobovány 
státem. Výjimku tvoĜí soukromé vysoké školy – právnické osoby zĜízeny 
zákonem na základČ soukromé iniciativy a schváleny státem.     
• Právní základ. Právní subjektivita je vlastní všem subjektĤm veĜejné 
samosprávy, s výjimkou státních vysokých škol. Subjekty zájmové 
samosprávy mají také možnost regulovat svými pĜedpisy chování svých 
podrobených obþanĤ. 
• Ekonomický základ zájmové samosprávy charakterizuje vlastní majetek 
a rozpoþtové hospodaĜení subjektĤ. 
• Osobní základ. Zájmová samospráva se týká pĜedevším fyzických osob, které 
jsou v její pĤsobnosti, podílejíce se na realizaci urþitého svého zájmu. 
 
V. Sládeþek poukazuje na vhodnost vymezení specifických rysĤ zájmové, 
resp. profesní samosprávy,16 namísto tvorby definic. Typickým rysem zájmové 
samosprávy je urþitá exkluzivita osobního základu zájmové korporace. ZmínČná 
exkluzivita spoþívá ve volním jednání uchazeþĤ o þlenství v zájmové korporaci. Formální 
žádost uchazeþe o þlenství je následnČ uznána þi zamítnuta pĜíslušným orgánem.  
Výkon pĜíslušného povolání je, v naprosté vČtšinČ, podmínČn zákonem daným 
povinným, nbl. nuceným þlenstvím v komoĜe. S þlenstvím v komoĜe je také spojena 
povinnost platit pravidelné þlenské pĜíspČvky.  
Pro získání þlenství v zájmové korporaci je však vyžadováno splnČní stanovených 
podmínek, které zahrnují vykonání speciálních profesních zkoušek, dosažení urþitého, 
nejþastČji vysokoškolského vzdČlání a absolvování požadované praxe.  
ýinnost profesních komor a jejich þlenĤ je vázána zákonem a dále vlastními 
interními pĜedpisy, tzv. stavovskými pĜedpisy.   
Profesní komory se vyznaþují kontrolní a kárnou pravomocí. S tČmito mocenskými 
oprávnČními souvisí dohled orgánĤ komory na výkon samosprávy komor. 
 
16
 SLÁDEýEK, V. Obecné správní právo. 2. aktualiz. a pĜeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 
464 s. ISBN 987-80-7357-382-9. S. 315n. 
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2.2.2 Klasifikace zájmové samosprávy 
 
Jak již bylo Ĝeþeno výše, zájmovou samosprávu tvoĜí profesní samospráva 
a samospráva vysokých škol.  
Profesní samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným 
þlenstvím a (hospodáĜskými) komorami s nepovinným þlenstvím. Profesní samosprávČ 
se podrobnČ vČnují následující kapitoly této práce.  
Vysokoškolská samospráva17 je nČkdy Ĝazena, spoleþnČ se školskou samosprávou, 
do tzv. ostatní samosprávy. Tato forma samosprávy je plnČ realizována na veĜejných 
vysokých školách a v uzpĤsobené podobČ na státních a soukromých vysokých školách. 
Vysokoškolskou samosprávu upravuje Zákon þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, avšak týká se jen veĜejných vysokých škol. 
Vysokoškolskou samosprávu, jako složku zájmové samosprávy, definujeme 
existencí urþujícího zájmu jedince a tím je získat vysokoškolské vzdČlání v urþitém 
oboru.18  
Samospráva vysokých škol se zásadnČ odlišuje od územní i profesní samosprávy 
povahou svého subjektu. Subjekt vlastní vysokoškolské samosprávČ nemá povahu 
veĜejnoprávní korporace, ale je z vČtší þásti nesamosprávným subjektem práva, který 
podléhá výkonu státní správy a v nČkterých záležitostech i samosprávy. Jedná se tedy 
o instituce smíšeného charakteru – þásteþnČ samosprávné a þásteþnČ nesamosprávné. 
Vysokoškolská samospráva má své historické koĜeny již ve stĜedovČku. 
Samosprávné korporace – univerzity mČly svou právní subjektivitu i vlastní soudní 
pravomoc, a disponovaly i svými vlastními statky. Univerzity byly lokalizovány 
na pozemcích církve, takže podléhaly jejímu dozoru. První þeská univerzita na našem 
území byla založena r. 1348 v Praze. 
Vysokoškolské samosprávČ jsou podrobeni akademiþtí pracovníci a studenti, 
souhrnnČ pĜíslušníci akademické obce. 
 
17
 Vysokoškolská samospráva je nČkdy nazývána akademickou samosprávou. 
18
 KOUDELKA, Z. Právní pĜedpisy samosprávy. 2. aktualiz. a pĜeprac. vyd. Praha: Linde, 2008. 346 s. ISBN 
978-80-7201-690-7. S. 300. 
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VeĜejné vysoké školy mají své samosprávné, akademické orgány, prostĜednictvím 
kterých realizují výkon svých záležitostí. Mezi tyto orgány patĜí:19  
• akademický senát, 
• dČkan, 
• rektor, 
• vČdecká (umČlecká, akademická) rada, 
• disciplinární komise. 
VeĜejné vysoké školy vydávají své vnitĜní pĜedpisy, které nemají povahu právních 
pĜedpisĤ. Podmínkou pro platnost akademickým senátem schválených pĜedpisĤ je jejich 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy. Mezi vnitĜní pĜedpisy vysoké 
školy patĜí pĜedevším statut vysoké školy, volební a jednací Ĝád akademického senátu, 
vnitĜní mzdový pĜedpis, jednací Ĝád vČdecké (þi umČlecké) rady, Ĝád výbČrového Ĝízení 
akademických pracovníkĤ, studijní a zkušební Ĝád a disciplinární Ĝád pro studenty.20 
VnitĜní pĜedpisy vysoké školy jsou schvalovány akademickým senátem a na návrh 
rektora prochází schválením Senátu. VnitĜní pĜedpisy fakult vysoké školy nesmí 
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3 Profesní samospráva a její þlenČní  
 
Profesní samospráva spoleþnČ se samosprávou vysokých škol tvoĜí samosprávu 
zájmovou. Profesní samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným 
þlenstvím a (hospodáĜskými) komorami s nepovinným þlenstvím. V profesní samosprávČ 
jsou sdružovány osoby podle jejich profesí nebo spoleþných hospodáĜských zájmĤ. 
PĜíloha þ. 1 obsahuje loga jednotlivých komor profesní samosprávy a odkazy 
na jejich internetové stránky, na kterých lze najít podrobnČjší informace o þinnosti komor. 
 
3.1 Pojmové vymezení profesní komory 
 
PĤvod slova komora pochází z latiny a ve stĜedovČku se jím oznaþovaly klenuté 
místnosti na panovnických dvorech. V tČchto místnostech bylo uschováno soukromé 
panovníkovo jmČní a souþasnČ v nich bylo i spravováno. Poté se název pĜenesl 
na komorní/ky, kteĜí vykonávali správu majetku panovníka. V souþasnosti se název 
používá pro složky parlamentu (horní a dolní komora) a rĤzné samosprávné organizace 
(profesní a hospodáĜské komory).21 
V  nČkterých literaturách se povolání organizována v profesní samosprávČ oznaþují 
jako tzv. svobodná povolání. Svoboda tČchto povolání se však projevuje v jejich 
samosprávném výkonu bez dozoru pouze výkonné moci státu; profesnČ organizovaná 
povolání jsou zákonem zĜízené a mají své vnitĜní pĜedpisy (svou samosprávu), kterými 
se Ĝídí. PĜitom skuteþná svobodná povolání jsou taková, která neupravuje ani 
živnostenský zákon, ani žádný jiný zákon, jako napĜ. nezávislí umČlci na volné noze aj.  
Za komory profesní samosprávy nelze považovat ani svobodné sdružování osob, 
provozujících podnikatelskou þinnost, vČtšinou na základČ spoleþného zájmu, kterým 
mĤže být profese, národnost aj. Nevykonávají žádné státem svČĜené funkce a není jim 
právem svČĜen výkon moci nad jejími þleny. ýinnost takovýchto forem sdružování 
obþanĤ vede k ochranČ hospodáĜských a sociálních zájmĤ pĜíslušné „profese“, spadá 
pod þlánek 27 Listiny základních práv a svobod22, a Ĝídí se ustanoveními sdružovacího 
 
21
 KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 343. 
22
 Zde je stanoveno, že každý je oprávnČn se svobodnČ sdružovat s jinými osobami na ochranu svých 
hospodáĜských a sociálních zájmĤ. 
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zákona23. Tato sdružení obþanĤ s dobrovolným þlenstvím pĜíslušníkĤ nČkterých povolání 
jsou registrována jako soukromoprávní právnické osoby, ale používají zavádČjící 
oznaþení „komora“. Mezi nČ patĜí napĜ. Komora geodetĤ a kartografĤ (ZemČmČĜická 
komora) nebo Komora soudních znalcĤ ýR. Tyto „komory“ se snaží o zmČnu svého 
právního základu na profesní komory zĜízené zákonem, zatím neúspČšnČ.  
Profesní komory jsou však orgány pro správu profesí, vybudovaných na více 
než 100 let známém principu stavovské samosprávy. Odlišují se od spolkĤ a sdružení 
osob povinným þlenstvím a disciplinární pravomocí. V nČkterých pĜíslušných právních 
pĜedpisech jsou definovány jako samosprávné (nepolitické) stavovské organizace 
a o jejich pĜíslušnících se hovoĜí jako o stavu. 
Již v období první ýeskoslovenské republiky byly zĜizovány komory, které 
sdružovaly osoby za úþelem podpory zájmĤ pĜíslušné profese (stavu) a ochranČ její cti.24 
ZĜízené komory garantovaly kvalitu služeb a vykonávaly funkce, které tak nemusel 
vykonávat stát. Omezení státního vlivu bylo pro jednotlivé profese zárukou vlastní 
samosprávy, kdy mohly samostatnČ a odbornČ rozhodovat o vlastních záležitostech.  
Podle K. ýermáka je zĜízení komory pro urþité povolání podmínČno nČkolika 
kritérii, která musí být souþasnČ splnČna: 25  
• nezávislý výkon povolání (nejdĤležitČjší kritérium), 
• výkony pĜevážnČ nehmotné povahy, 
• vysoká úroveĖ nutného vzdČlání pro výkon povolání, 
• osobní právní odpovČdnost pĜíslušníkĤ povolání, 
• zvláštní stavovské povinnosti, 




 Zákon 83/1990 Sb., o sdružování obþanĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
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 ZÁěECKÝ, P. O samosprávČ. Správní právo: odborný þasopis pro oblast státní správy a správního práva, 
1997, roþ. 30, þ. 6, s. 321-338. ISSN 0139-6005. S. 328n. 
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 ýERMÁK, K. JeštČ k takzvaným profesním komorám. Právní rádce: mČsíþník HospodáĜských novin, 
1994, roþ. 2, þ. 9, s. 46-47. ISSN 1210-4817. S. 47. 
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J. Schulz se zamČĜuje na urþité znaky, kterými by se mČli vyznaþovat profesní 
komory a jejich þlenové: 26 
• Profesní þinnost má být vykonávána samostatnČ jako nezávislé povolání. 
• PĜíslušná profese je spoleþensky významná. 
• Poþet vykonavatelĤ urþité profese má být buć povahou vČci omezený, 
nebo pĜímo urþený. 
• Kandidáti na þlenství v komoĜe skládají odbornou zkoušku. 
• Profesní komoĜe je umožnČno mít vlastní odbornou samosprávu, vþetnČ 
disciplinární pravomoci a možnosti volit si své orgány.  
• Nezávislost na orgánech státní správy. 
• Kladení vysokých požadavkĤ na etiku profesního výkonu. 
• Samosprávné posuzování kvalifikace. 
• Ochrana jednotlivce proti státnímu vlivu vĤþi vykonavatelĤm profese 
i klientĤm þi pacientĤm. 
• Neexistence veĜejné hospodáĜské soutČže mezi þleny. 
 
3.2 Komory s povinným þlenstvím 
 
Profesní komory jsou zákonem zĜízené právnické osoby, které povinnČ sdružují 
osoby urþitého povolání. Jedná se o veĜejnoprávní korporace zĜízené státem, ale ne 
o státní orgány. Zákon urþuje jejich pĤsobnost, právní pomČry jejich pĜíslušníkĤ, základní 
orgány a zpĤsob jejich ustavení. Profesní komory nejsou podĜízeny orgánĤm státu, pĜesto 
jsou þásteþnČ pod jejich dohledem. Tyto veĜejnoprávní korporace se zapisují ýeským 




 SCHULZ, J. Profesní komory – povinné þi nepovinné þlenství. Právní rádce: mČsíþník HospodáĜských 
novin, 1994, roþ. 2, þ. 2, s. 48-50. ISSN 1210-4817. S. 48.  
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V souþasnosti na území ýR pĤsobí následující profesní komory:27 
• ýeská advokátní komora, 
• ýeská komora architektĤ, 
• ýeská komora autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných ve výstavbČ, 
• ýeská lékárnická komora, 
• ýeská lékaĜská komora, 
• ýeská stomatologická komora, 
• Exekutorská komora ýeské republiky, 
• Komora auditorĤ ýeské republiky, 
• Komora daĖových poradcĤ ýeské republiky, 
• Komora patentových zástupcĤ ýeské republiky, 
• Komora veterinárních lékaĜĤ ýeské republiky, 
• NotáĜská komora ýeské republiky. 
V NotáĜské komoĜe ýR se ze zákona sdružuje 8 krajských (regionálních) 
notáĜských komor, které jsou urþeny územními obvody krajských soudĤ (PlzeĖ, ýeské 
BudČjovice, Praha, hlavní mČsto Praha, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno 
a Ostrava).  
ýeská advokátní komora má zákonem zĜízenou poboþku v BrnČ, která 
má v pĤsobnosti jen obvod krajských soudĤ v BrnČ a OstravČ. DĤvodem zĜízení 
této poboþky je snaha zajistit lepší výkon pĤsobnosti komory na území Moravy a Slezska. 
 




 Výþet profesních komor v abecedním poĜadí. 
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3.2.1 Osobní pĤsobnost 
 
Osobní pĤsobnost souvisí s povahou osob, které sdružuje profesní komora. Mohou 
to být pouze fyzické osoby, které jsou þleny dané profesní komory. Legální výkon urþité 
profese je podmínČn nutnou pĜíslušností ke komoĜe. Tedy þlenství v profesní komoĜe 
je povinné (Ĝádné). Zanikne-li osobČ þlenství v pĜíslušné profesní komoĜe, automaticky 
jí zaniká i možnost vykonávat dále danou profesi. Vedle Ĝádného þlenství mĤže 
být v nČkterých komorách umožnČno i þlenství mimoĜádné, ale tito „mimoĜádní“ þlenové 
mají pouze poradní pravomoc. 
Osobní pĤsobnost je také spjata s pojetím profesní komory jako stavovské 
organizace.  
 
3.2.2 Územní pĤsobnost 
 
Územní pĤsobnost profesních komor je dána pro území ýR. Výjimkou je územní 
pĤsobnost krajských (regionálních) notáĜských komor, která je urþena územními obvody 
krajských soudĤ. Tyto krajské notáĜské komory se pak ze zákona sdružují v NotáĜské 
komoĜe ýR. Další ojedinČlostí se vyznaþuje ýeská advokátní komora, jejíž zákonem 
zĜízená poboþka v BrnČ má územní pĤsobnost jen pro obvod krajských soudĤ v BrnČ 
a OstravČ.   
Územní organizace profesních komor vzniká v závislosti na poþtu jejich þlenĤ. 
Velké komory þítající desítky tisíc þlenĤ vytváĜejí ze zákona územní orgány povinnČ 
nebo dobrovolnČ. Povinností je to u okresních sdružení ýeské lékaĜské, ýeské lékárnické 
a ýeské stomatologické komory; na bázi dobrovolnosti vznikly územní sekce Komory 
daĖových poradcĤ ýR. StĜední komory s nČkolika tisíci þleny mohou vytváĜet územní 
celky dobrovolnČ, prostĜednictvím svých stavovských pĜedpisĤ. Malé komory v Ĝádu 
stovek þlenĤ, napĜ. Exekutorská komora ýR, žádnou územní organizaci nemají. 
Jednotlivé profesní komory þlenských státĤ Evropské unie se mohou sdružovat 
a tím vytváĜet mezinárodní profesní sdružení, která jsou však pouze zájmovými 
sdruženími konzultativního a iniciativního charakteru.  
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3.2.3 VČcná pĤsobnost 
 
Profesní komora má vĤþi svým pĜíslušníkĤm profesního stavu mocenskou a kárnou 
pravomoc s oprávnČním sankciovat. Mocenská pravomoc profesních komor, projevující 
se napĜ. vybíráním poplatkĤ, je regulována zákonem.  
Státní správa je zákonem zpĤsobilá zasahovat do pĤsobnosti profesní samosprávy. 
Státním orgánĤm jsou umožnČny urþité zásahy, ale musí být pĜi nich vždy respektována 
správní autonomie komor.  
VČcná pĤsobnost komor zahrnuje i vydávání pĜedpisĤ profesních komor, 
tzv. stavovských pĜedpisĤ. 
 
3.3 Komory s nepovinným þlenstvím 
 
Komory s nepovinným þlenstvím, nbl. hospodáĜské komory, jsou zákonem zĜízené 
právnické osoby, které však nemají veĜejnomocenská oprávnČní vĤþi svým þlenĤm. 
Proto je umožnČno i þlenství právnickým osobám. Tyto komory se zapisují 
do obchodního rejstĜíku i do registru ekonomických subjektĤ.29 
HospodáĜské komory mají na našem území pomČrnČ bohatou historii. První z nich, 
ve formČ obchodních a živnostenských komor, byly zĜizovány od r. 1850.  
U hospodáĜských komor se uplatĖuje od 1. kvČtna 1993 nepovinné þlenství 
z dĤvodu respektování zásad hospodáĜské soutČže. PĜíslušnost k tČmto komorám 
není podmínkou výkonu urþité profese.  
HospodáĜské komory jsou samostatné organizace, které zahrnují širší ucelený 
soubor podnikatelských aktivit – zemČdČlství, potravináĜství a lesnictví (Agrární komora 
ýR) a ostatní podnikatelské oblasti (HospodáĜská komora ýR). 
Lze tvrdit, že komory s nepovinným þlenstvím jsou zájmové skupiny významné 
pro hospodáĜství státu. Proto jsou pĜímo zakotveny zákonem. Svou povahou se však spíše 
pĜibližují soukromoprávním sdružením osob podle sdružovacího zákona 
nebo nátlakovým skupinám pĤsobících v politické sféĜe.  
 
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Profesní samospráva má na našem území dva reprezentanty komor s nepovinným 
þlenstvím: 
• Agrární komora ýeské republiky, 
• HospodáĜská komora ýeské republiky. 
ObČ zmínČné komory se ze zákona dČlí na okresní komory, které se mohou sluþovat 
v regionální (krajské) komory. Dále pĤsobí v rámci hospodáĜských komor tzv. profesní 
spoleþenstva. U Agrární komory ýR jsou to zemČdČlská, potravináĜská a lesnická 
spoleþenstva, u HospodáĜské komory ýR spoleþenstva živnostenská. Agrární komora ýR 
je tvoĜena 60 okresními komorami a 24 profesními spoleþenstvy, HospodáĜská komora 
ýR má 14 krajských komor a více než 80 spoleþenstev.30 Komory dobrovolnČ zĜizují 
sekce pro jednotlivé resortní oblasti (napĜ. sekce pro dopravu, sekce pro právo 
a legislativu aj.). PĜi hospodáĜských komorách pĤsobí jediný stálý zákonem zĜízený 
rozhodþí soud - Rozhodþí soud pĜi HospodáĜské komoĜe ýR a Agrární komoĜe ýR 
se sídlem v Praze. 
HospodáĜská komora ýR zastupuje zájmy svých þlenĤ na mezinárodní úrovni 
prostĜednictvím þlenství v Asociaci evropských obchodních a prĤmyslových komor 
(Eurochambres), která sdružuje obdobné komory evropských státĤ, Evropské asociaci 
Ĝemesel, malých a stĜedních podnikĤ, a v Evropském hospodáĜském a sociálním výboru. 
 
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19 
4 Nástin vzniku a vývoje profesní samosprávy 
 
Profesní i hospodáĜské komory mají na našem území dlouhodobé historické koĜeny. 
Zaujímaly a stále zaujímají specifické místo ve spoleþnosti a v národním hospodáĜství.  
Vznik zájmových sdružení obchodníkĤ a živnostníkĤ a stavovských organizací 
je spjat s rozvojem svobodného podnikání na našem území. Jednotlivé profesní 
i hospodáĜské komory (obchodní a živnostenské komory na poþátku svého rozvoje) 
byly v prĤbČhu let ovlivĖovány zmČnami politické situace. NČkteré komory byly slouþeny 
s jinými, pĜíp. úplnČ zrušeny; na druhou stranu jiné komory byly v prĤbČhu let obnoveny 
nebo zcela novČ zĜízeny.31 
 
4.1 Vývoj profesních komor 
 
Profesní komory navazují na tradici stĜedovČkých cechĤ - sdružení ĜemeslníkĤ.32 
Vznik cechĤ souvisel se zakládáním a rozvojem feudálních mČst v 13. - 15. století, kdy 
vývoj Ĝemesel a prohlubování jejich specializace vedlo ke zformování sdružení 
jednotlivých pĜíslušníkĤ urþitého Ĝemesla. Prvním historicky doloženým cechem byl „Ĝád 
pražských krejþĤ“ (r. 1318). Urþitou Ĝemeslnou výrobu bylo možno vykonávat 
jen v rámci pĜíslušného cechu. BČhem 17. století docházelo k úpadku cechĤ, protože 
svým pĤsobením omezovaly svobodné podnikání. V r. 1731 byl vydán generální 
cechovní patent, na který navazovala Generální cechovní artikule vstupující v platnost 
roku 1739 a znaþnČ upravující pravomoci cechĤ ve prospČch státu. S vydáním 
živnostenského Ĝádu v rakouských zemích r. 1859 cechy definitivnČ zanikly.33 NáslednČ 
zaþaly vznikat nucené svazy živnostníkĤ a obchodníkĤ, tzv. živnostenská spoleþenstva, 
za úþelem zastupování a  podpory spoleþných zájmĤ.  
 
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Na pĜelomu 19. a 20. století se na našem území objevují skuteþné stavovské 
komory a obdobné samosprávné korporace, jako napĜ. lékárnická grémia, obchodní 
a živnostenské komory, advokátní komory, lékaĜské komory aj. Na rozdíl od cechĤ 
sdružujících Ĝemeslníky, komory byly charakteristické spoleþenstvími tzv. svobodných 
povolání.  
Gremiálními Ĝády byla v letech 1831-1841 zĜízena lékárnická grémia, která 
povinnČ sdružovala všechny majitele i nájemce a správce lékáren.  
Právní základ lékaĜských komor byl ustaven zákonem z r. 1892. Do lékaĜských 
komor však nebyli zahrnuti vojenští a úĜední lékaĜi. Vznikem samostatného 
ýeskoslovenska se vyskytla nutnost úpravy zákona o lékaĜských komorách a to z toho 
dĤvodu, že na Slovensku a Podkarpatské Rusi nebyly do té doby zĜízeny žádné lékaĜské 
komory. Nový zákon o lékaĜských komorách byl vydán až v r. 1929. 
Inženýrské komory se zákonem z r. 1913 pĜemČnily z dobrovolných sdružení 
civilních technikĤ a báĖských inženýrĤ v stavovské organizace pĜíslušníkĤ tČchto 
povolání. V r. 1920 byla pĜijata nová úprava o inženýrských komorách, kterou došlo 
ke zĜízení inženýrské komory pro ýeskoslovenskou republiku.34  
Po roce 1948 byla profesní samospráva potlaþena a výkon svobodných povolání 
byl v rukou státní správy. 
Po roce 1989, pĜedevším v letech 1990-1992, byly pĜijaty zákony, kterými došlo 
k obnovení þinnosti svobodných povolání na našem území, a nČkterá svobodná povolání 
byla zcela novČ vytvoĜena. K prvním novČ vzniklým komorám patĜila Advokátní komora 
a Komora komerþních právníkĤ. 
Další snahy o potlaþení zájmové samosprávy se vyskytly již v demokratické, 
samostatné ýeské republice. Roku 1993 mČlo dojít ke znaþnému omezení 
samosprávných funkcí komor a k opČtovnému zavedení pĜímé státní kontroly 
nad samosprávou svobodných povolání, a to „obecným“ zákonem o komorách. 
Zatím poslední, a naštČstí také neúspČšný, pokus omezení vlivu nČkterých komor 
 
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se objevil na konci roku 2003. Omezení se mČla týkat zrušení povinného þlenství 
v komorách s „lékaĜským zamČĜením“.35 
NejtypiþtČjším pĜíkladem profesní komory na našem území jsou advokátní komory, 
jejichž vývoj si pĜiblížíme v samostatné podkapitole. 
 
4.1.1 Vývoj samosprávy advokacie 
 
Za první projev advokacie se považuje pĜijetí „advokátního Ĝádu“ ýeským snČmem 
roku 1615. Problematika advokacie byla pak zakotvena v Josefínském soudním Ĝádu 
z r. 1781, ve kterém byla považována nikoliv za svobodné povolání, nýbrž za „úĜad“.36 
Novodobá samospráva advokacie vznikla v r. 1849 pĜijetím provizorního 
advokátního Ĝádu, kterým byly zĜízeny první advokátní komory. Tento Ĝád byl nahrazen 
v r. 1869 novým advokátním Ĝádem,37 podle nČhož museli být všichni advokáti þleny 
advokátní komory, kterými se mohli stát po splnČní podmínek daných zákonem. Územní 
pĤsobnost zĜízených advokátních komor byla totožná s pĤsobností vrchních zemských 
soudĤ. Pro oblast Moravy a Slezska byla zĜízena Advokátní komora v BrnČ, kde souþasnČ 
sídlil Vrchní zemský soud, a pro ýechy Advokátní komora v Praze. Nabytím úþinnosti 
nového advokátního Ĝádu byla ustavena Advokátní komora v OpavČ pro oblast Slezska. 
3. sjezdem delegátĤ rakouských advokátních komor (r. 1900) byla založena Stálá 
delegace advokátních komor. 
Poþínaje rokem 1905 docházelo k razantním národnostním zmČnám ve vedení 
Advokátní komory v Praze, které stanovily, že prezident komory a prezident 
Disciplinární rady nesmí být stejné národnosti.38 Roku 1910 se v orgánech pražské 
Advokátní komory zavedlo rovnomČrné zastoupení þeských a nČmeckých advokátĤ. 
Tento paritní princip se udržel až do jeho zrušení jednacím Ĝádem Ministerstva 
 
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spravedlnosti v r. 1919. O rok pozdČji bylo dosaženo dalšího národního kompromisu 
v pražské Advokátní komoĜe, a to ustanovením, že post prezidenta komory, jednoho 
námČstka a 16 þlenĤ výboru pĜísluší ýechĤm, a NČmcĤm pĜipadne post jednoho námČstka 
a 11 þlenĤ výboru. PodobnČ byl sjednán národnostní kompromis v moravské Advokátní 
komoĜe, kde bylo stanoveno stĜídání nČmecky a þesky mluvících advokátĤ na postu 
prezidenta komory. PĜedsedou Advokátní komory v OpavČ byl vzhledem k znaþné 
poþetní pĜevaze NČmcĤ vždy nČmecky mluvící advokát. 
Jako projev spoleþné reprezentace þeskoslovenských advokátních komor vznikla 
v r. 1924 Stálá delegace advokátních komor, která však nemČla zákonný podklad 
a veĜejnomocenský charakter. 
Advokátní komora v BrnČ rozšíĜila po Mnichovské dohodČ (1938) svĤj obvod 
pĤsobnosti o NČmeckem nezabrané území Advokátní komory v OpavČ.  
V období Protektorátu ýechy a Morava byla uzákonČna nová podmínka 
pro možnost vzniku þlenství v komoĜe, a to povolení zápisu do seznamu advokátĤ 
jen pokud tomu nebrání veĜejný zájem (tato podmínka byla znovu potvrzena v r. 1946). 
Na základČ novČ zavedené podmínky povolení zápisu došlo k vylouþení ŽidĤ z advokacie 
pro politickou nespolehlivost k NČmecké Ĝíši. 
Po osvobození v r. 1945 nedošlo k obnovení Advokátní komory v OpavČ, tudíž 
na našem území pĤsobily jen dvČ advokátní komory - v Praze a BrnČ. ObČ však 
byly zrušeny v roce 1949 a místo nich byla ustavena krajská sdružení advokátĤ a na jejich 
þinnost dohlížející ÚstĜední sdružení advokátĤ se sídlem v Praze. V této dobČ 
byla stanovena politická podmínka výkonu profese advokáta, a to oddanost lidovČ 
demokratickému zĜízení. Zákonem þ. 322/1948 Sb., o advokacii, nastaly zásadní zmČny 
ve výkonu advokacie. V souvislosti se zmČnou politického systému byla advokacie 
podĜízena státní moci, pĜedevším komunistické stranČ. Nejen samospráva advokacie, 
nýbrž i celá profesní samospráva, tak byla prakticky likvidována. 
K znovuobnovení samosprávy advokátních komor u nás došlo po pádu 
komunistického režimu. Zákonem þ. 128/1990 Sb., o advokacii však byla obnovena 
pouze Advokátní komora v Praze; brnČnské komoĜe to nebylo umožnČno. Až v roce 2005 
byla v BrnČ zĜízena poboþka advokátní komory, která má v územní pĤsobnosti 
jen obvody krajských soudĤ v BrnČ a OstravČ. 
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4.2 Vývoj hospodáĜských komor 
 
V období formování kapitalismu vznikaly regionální útvary výrobcĤ a obchodníkĤ. 
První hospodáĜská komora pĤsobila od r. 1650 v Marseille ve Francii. Významné 
podpory v zakládání obchodních komor na evropském kontinentu se dostalo 
od Napoleona I. 
Na našem území byly obchodní a živnostenské komory zĜizovány na základČ 
zákona z r. 1850. PostupnČ pak zaþaly pĤsobit 2 komory na MoravČ - v BrnČ a Olomouci, 
1 komora v slezské OpavČ a 5 komor v ýechách, a to v Praze, Plzni, ýeských 
BudČjovicích, Chebu a Liberci.39 Tyto obchodní a živnostenské komory se podílely 
i mimo jiné na projednávání hospodáĜských zákonĤ. VnitĜní strukturu komor tvoĜily 
sekce - obchodní, živnostenská a hornická (pouze v Chebu), živnostenská spoleþenstva 
utváĜející se na poþátku 20. století, obchodní grémia, okresní poradní sbory a okresní 
jednoty Ĝemeslnictva. 
Vznikem ýeskoslovenska došlo k omezení autonomie nČmeckých komor. V r. 1919 
byly z pĜímé pĤsobnosti Obchodní a živnostenské komory v Liberci vyĖaty okresy, 
v kterých vČtšina obyvatel mluvila þesky. Tyto okresy byly novČ spravovány Obchodní 
a živnostenskou ústĜednou v Hradci Králové. V r. 1922 byla zĜízena v Praze ÚstĜedna 
þeskoslovenských obchodních a živnostenských komor.  
Ke zmČnČ v pĤsobnosti komor došlo v r. 1938 v souvislosti s okupací pohraniþí 
ýeskoslovenska. Sídla liberecké, chebské a opavské komory byla obsazena NČmci, 
proto došlo ke zĜízení samostatné Obchodní a živnostenské komory v Hradci Králové. 
Neobsazená území v pĤsobnosti chebské komory pĜešla pod komoru v Plzni, a území 
opavské komory spadala novČ pod komoru v Olomouci. 
Na území NČmeckem zabraných Sudet byla v období let 1939-1942 utvoĜena 
PrĤmyslová a hospodáĜská komora Sudet, jejíž souþástí byly PrĤmyslové a obchodní 
komory v Liberci, OpavČ a Chebu a také novČ zĜízené ěemeslnické komory v Liberci, 
Chebu a Šumperku. Ve stejných letech byl sdružovací princip na dobrovolné bázi 
zmČnČn na povinný. 
 
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V roce 1942 byly Ĝíšským naĜízením všechny komory zrušeny a vytvoĜena 
byla jediná Župní hospodáĜská komora Sudety, která se skládala ze specializovaných 
oddČlení, napĜ. oddČlení právní, sociálnČ-politické, pro prĤmysl, obchod, váleþné 
hospodáĜství aj. Tato komora byla zrušena se zánikem nČmeckého vlivu v Sudetech.  
ýinnost obchodních a živnostenských komor byla plnČ obnovena po r. 1945 a o dva 
roky pozdČji byla novČ vytvoĜena úĜadovna liberecké komory v Ústí nad Labem. Systém 
plánovaného hospodáĜství a témČĜ absolutní vlastnictví státu vedlo ke zrušení 
obchodních a živnostenských komor k 31. 12. 1948. Veškerá pĤsobnost zrušených 
komor v zahraniþním obchodČ byla pĜenesena na ýeskoslovenskou obchodní komoru 
se sídlem v Praze, která byla v podĜízení Ministerstva zahraniþního obchodu. V r. 1978 
byla komora pĜejmenována na ýeskoslovenskou obchodní a prĤmyslovou komoru. 
Souþasná HospodáĜská komora ýR byla založena v r. 1992 v Praze a o rok pozdČji 
vznikla Agrární komora ýR se sídlem v Olomouci. Od roku 1992 je v hospodáĜských 
komorách zmČnČno povinné þlenství na nepovinné. ýeskoslovenská obchodní 
a prĤmyslová komora byla slouþena s HospodáĜskou komorou v roce 1994.  
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5 Fungování jednotlivých profesních komor a jejich srovnání 
 
Tato poslední kapitola bakaláĜské práce se zabývá þinností jednotlivých profesních 
komor, jejich organizaþní strukturou, Ĝeší otázku povinného/nepovinného þlenství 
v komorách a v poslední podkapitole se zamČĜuje na povahu stavovských pĜedpisĤ profesní 
samosprávy. 
Pro správné fungování komor profesní samosprávy je nutné, aby všechny zmínČné 
oblasti byly dostateþnČ pĜedpisovČ upraveny. 
 
5.1 ýinnost jednotlivých komor 
 
Jednotlivé komory mají cíle své þinnosti stanoveny rĤzným zpĤsobem, nČkdy 
až v souvislosti s vymezením pĤsobnosti jejich orgánĤ. V souladu se smyslem a úþelem 
zĜízení komor by se jejich þinnost mČla zabývat dohledem nad profesnČ, právnČ i eticky 
správným a kvalitním výkonem daného povolání, a dbát na ochranu a obhajobu 
profesních zájmĤ.40  
 
5.1.1 PĤsobnost profesních komor 
 
Profesní komory mají ve své zákonem stanovené pĤsobnosti nČkteré shodné prvky 
náležící všem profesním komorám, mezi které patĜí: 
• peþovat o odbornost a vysokou úroveĖ výkonu povolání pĜíslušníkĤ komory, 
v souladu s etikou povolání a zpĤsoby stanovenými zákony a Ĝády komory, 
• zaruþit odbornost svých pĜíslušníkĤ a potvrdit splnČní pĜedpokladĤ k výkonu 
povolání, 
• prosazovat a hájit práva a profesní zájmy svých þlenĤ, 
• chránit profesní þest svých þlenĤ, 
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• vést seznam nebo evidenci svých þlenĤ a umožnit uveĜejnČní seznamu 
nebo evidence i pro dálkový pĜístup, 
• vydávat vnitĜní pĜedpisy komory, zejména Statut komory, Jednací Ĝád, Volební 
Ĝád, Zkušební Ĝád, PĜíspČvkový Ĝád, Dozorþí Ĝád, Kárný Ĝád, Etický kodex aj., 
• Ĝešit stížnosti na výkon povolání svých þlenĤ, který je neodborný 
nebo v rozporu s etikou povolání nebo zákony a Ĝády komory, 
• uplatĖovat disciplinární pravomoc, 
• požadovat po svých þlenech pĜíslušné doklady spojené s výkonem povolání, 
• vydávat potĜebné doklady a osvČdþení þlenĤm komory, 
• organizovat zkoušky odborné zpĤsobilosti, 
• publikovat standardy a dokumentace výkonĤ, 
• podporovat odborné vzdČlávání svých þlenĤ i odborné veĜejnosti a šíĜit 
odborné informace, 
• mít vliv na zpĤsob dalšího vzdČlávání pĜíslušníkĤ komory, 
• spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, 
• spolupracovat s nejrĤznČjšími tuzemskými i obdobnými zahraniþními 
institucemi (pĜedevším v Evropské unii), 
• posuzovat návrhy obecnČ závazných pĜedpisĤ týkajících se odborných þinností. 
 
Jednotlivé profesní komory se kromČ spoleþných, obecných znakĤ své pĤsobnosti 
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PĤsobnost ýeské lékaĜské komory, ýeské stomatologické komory a ýeské 
lékárnické komory je urþena zákonem.42 Zákon stanovuje, že komory jsou v souvislosti 
se svou pĤsobností dále oprávnČny: 
• podílet se na tvorbČ sazebníkĤ lékaĜských výkonĤ, tvorbČ cen lékĤ, léþivých 
pĜípravkĤ a sazebníkĤ ostatních služeb poskytovaných lékárnami, 
• stanovit pĜedpoklady pro výkon soukromé praxe svých pĜíslušníkĤ a pro výkon 
funkce odborných zástupcĤ, vedoucích lékaĜĤ a primáĜĤ v nestátních 
zdravotnických zaĜízeních, 
• vydávat osvČdþené o splnČní pĜedpokladĤ pro výkon soukromé praxe 
a pro výkon funkcí výše zmínČných,  
• úþastnit se Ĝízení pĜi výbČru adeptĤ na vedoucí místa ve zdravotnictví, 
• úþastnit se výkonu specializaþních zkoušek, 
• vyjadĜovat se závaznými stanovisky k odborným problémĤm poskytování 
zdravotnické péþe a k zdravotnickým výzkumĤm. 
 
Do pĤsobnosti ýeské komory architektĤ a ýeské komory autorizovaných inženýrĤ 
a technikĤ þinných ve výstavbČ je zákonem43 stanoveno následující: 
• peþovat o stavební kulturu a o kulturu utváĜení prostĜedí, 
• spolupodílet se na ochranČ veĜejných zájmĤ v oblasti výstavby, architektury 
a územního plánování, 
• udČlovat, pozastavovat a pĜíp. odnímat autorizaci pro výkon povolání, 
• hájit stavovské zájmy autorizovaných osob a podporovat jejich sociální zájmy, 
 
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• spolupracovat s vypisovateli soutČží a výbČrových Ĝízení, posuzovat soutČžní 
podmínky a bránit konání neregulérních soutČží a výbČrových Ĝízení, 
• podílet se na vzniku ceníkĤ a honoráĜových ĜádĤ a vydávat je, 
• spolupĤsobit pĜi pojišĢování autorizovaných osob sdružovaných komorami. 
 
PĤsobnost Komory veterinárních lékaĜĤ ýR zahrnuje i zákonem44 daná oprávnČní: 
• dbát na to, aby obþan þlenského státu Evropské unie, který je zpĤsobilý 
k výkonu veterinární léþebné a preventivní þinnosti, si osvojil þi prohloubil 
znalost þeského jazyka v rozsahu nezbytném pro Ĝádný výkon veterinární 
þinnosti, 
• posuzovat a navrhovat opatĜení v oblasti výchovy a vzdČlávání na školách 
veterinárního zamČĜení, 
• úþastnit se jednání pĜi tvorbČ sazebníkĤ veterinárních výkonĤ, 
• úþastnit se svými zástupci v komisích pĜi výbČrových Ĝízeních pro obsazování 
vedoucích míst ve státní veterinární správČ.  
 
Komora auditorĤ ýR plní dále tyto funkce: 
• vede seznam auditorských spoleþností, 
• vedle þlenĤ komory eviduje i asistenty, 
• navrhuje þleny zkušební komise RadČ pro veĜejný dohled nad auditem, 
• vydává národní auditorské smČrnice v souladu s obecnČ závaznými právními 
pĜedpisy a mezinárodními auditorskými standardy, 
• vedle odborných zkoušek provádí i speciální zkoušky a vydává zvláštní 
osvČdþení o zpĤsobilosti k výkonu auditorské þinnosti ve vybraných odvČtvích, 
 
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• posuzuje žádosti o osvobození od þásti auditorské zkoušky a žádosti o uznání 
kvalifikace, 
• poĜádá odborné semináĜe a klubové veþery. 
 
Komora daĖových poradcĤ ýR má dále svým zákonem45 stanoveno: 
• povinnost navrhnout do 30 dnĤ na vyžádání správce danČ daĖového poradce, 
který bude správcem danČ ustanoven za zástupce pro správu daní, 
• vydávat zkušební Ĝád po dohodČ s ministerstvem. 
 
Odlišnost v zákonem46 dané pĤsobnosti Komory patentových zástupcĤ ýR se vyznaþuje: 
• seznamem, do kterého se nezapisují pouze jednotliví patentoví zástupci, 
ale i jejich asistenti, sdružení a spoleþnosti patentových zástupcĤ a také 
usazené zahraniþní organizaþní formy vykonávající þinnost obdobnou 
patentových zástupcĤ. 
 
NotáĜská komora ýR má ve své pĤsobnosti dané oprávnČní:47 
• vést, provozovat a spravovat Centrální evidenci závČtí - neveĜejný seznam 
v elektronické podobČ.  
 
5.1.2 PĤsobnost hospodáĜských komor  
 
Hlavním posláním hospodáĜských komor je formovat pĜíležitosti pro podnikatele 
a pĜispívat svými opatĜeními k rozvoji podnikání v ýR a tím i k celkové ekonomické 
stabilitČ státu.  
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Podle zákona48 je Agrární komora ýR zĜízena k podpoĜe aktivit podnikatelĤ 
v oblastech zemČdČlství, potravináĜství a lesnictví, a HospodáĜská komora ýR mimo tyto 
oblasti. Komory mají dále sloužit k prosazování a ochranČ zájmĤ a potĜeb svých þlenĤ. 
 
Mezi nejdĤležitČjší funkce a þinnosti spoleþné pro HospodáĜskou a Agrární komoru 
ýR patĜí: 
• vykonávat vlastní hospodáĜskou þinnost na podporu Ĝádného plnČní svých 
úkolĤ a v souladu se svým posláním, 
• dbát na odborný výkon podnikatelských aktivit svých þlenĤ, 
• vést evidenci svých þlenĤ, 
• poskytovat svým þlenĤm i podnikatelské veĜejnosti poradenské a konzultaþní 
služby v otázkách spojených s podnikatelskými aktivitami, a to prostĜednictvím 
svých kontaktních míst v regionech, 
• informovat o hospodáĜských podmínkách, ekonomickém vývoji a právních 
pĜedpisech týkajících se podnikatelských þinností, 
• organizovat v rámci své pĤsobnosti vzdČlávací þinnost, profesní vzdČlání 
vþetnČ rekvalifikací a odbornou pĜípravu k výkonu povolání, a tím se podílet 
na Ĝešení problémĤ zamČstnanosti, 
• zĜizovat a spravovat v rámci své pĤsobnosti instituce a zaĜízení na podporu 
rozvoje podnikání, vzdČlanosti a informovanosti, 
• zabezpeþit propagaci a šíĜení informací o podnikatelské þinnosti svých 
pĜíslušníkĤ (samozĜejmČ na základČ jejich pĜedchozího souhlasu), 
• spolupracovat s orgány státní správy a místních samospráv, 
• na základČ dohod spolupracovat s podnikatelskými a zamČstnavatelskými 
svazy a podobnými sdruženími, 
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• navazovat a rozvíjet hospodáĜské vztahy s komorami a obdobnými 
hospodáĜskými institucemi v zahraniþí (pĜedevším v Evropské unii) a uzavírat 
s nimi dohody, 
• šíĜit novČ nabyté znalosti o ekonomických podmínkách a obchodních vztazích 
se zahraniþím a vydávat a rozšiĜovat o tyto znalosti v informativních 
a odborných publikacích,  
• vystavovat osvČdþení o skuteþnostech vyplývajících z právních vztahĤ 
v mezinárodním obchodČ, 
• zĜizovat stálé smírþí komise k pĜedcházení obchodních sporĤ mezi svými 
þleny. 
 
5.2 Organizaþní uspoĜádání komor 
 
Jednotlivé pĜedpisy komor obsahují ustanovení o jejich orgánech, z kterých 
vyplývá, že zákonem jsou urþeny základní orgány komor a komory mají možnost 
si podle potĜeby vytváĜet i další orgány. Zákonem stanovené orgány mají vČtšinou 
stejnou strukturu:49 
• Každá komora má svĤj nejvyšší orgán, který je povČĜen rozhodováním 
o nejdĤležitČjších záležitostech. VČtšinou se jedná o snČm, shromáždČní þlenĤ 
nebo delegátĤ komory nebo valnou hromadu. 
• Nezbytnými orgány komor jsou jejich výkonné orgány, kterými je pĜedevším 
pĜedstavenstvo (prezidium). NČkteré komory mají svými pĜedpisy stanoveny 
další orgány stojící v þele komory, jako napĜ. prezidenta, pĜíp. viceprezidenta, 
pĜedsedu, pĜíp. místopĜedsedu apod. 
• Všechny komory mají své kontrolní orgány, kterými jsou dozorþí rada 
nebo komise. Výkon funkce v kontrolních orgánech komor je þasto 
nesluþitelný s výkonem jiné funkce v komoĜe. 
 
49
 FIALA, J.; MATES, P. Komory podnikatelĤ a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1994. 197 s. ISBN 80-210-0983-7. S. 10n. 
32 
• DĤležitými orgány komor jsou i orgány s disciplinární pravomocí. 
Jedná se o disciplinární nebo kárnou komisi. V nČkterých komorách jsou tyto 
orgány oznaþovány jako þestná rada nebo stavovský soud. 
• U komor, které mají ve svých pĜedpokladech pro vznik þlenství odbornou 
zkoušku, pĤsobí také zkušební komise, a autorizaþní rada u komor 
autorizovaných profesí. 
 
Na rozdíl od jiných komor, pĜi hospodáĜských komorách pĤsobí Rozhodþí soud 
pĜi HospodáĜské komoĜe ýR a Agrární komoĜe ýR. Rozhodþí soud je nezávislý orgán, 
který rozhoduje v rozhodþím Ĝízení veškeré spory majetkové povahy. 
 
5.3 ýlenství v komorách 
 
U komor profesní samosprávy se setkáváme s povinným, nbl. Ĝádným, obligatorním 
þi nuceným, a nepovinným þlenstvím (nČkdy oznaþováno za dobrovolné). Pro zajištČní 
reálného a efektivního dohledu nad výkonem profesní þinnosti bývá þlenství ve vČtšinČ 
komor povinné. NeuzákonČní povinnosti býti þlenem profesní komory by patrnČ 
znamenalo rozkouskování a dualitu dozoru nad výkonem pĜíslušného povolání. 
ýeská komora architektĤ umožĖuje vedle povinného þlenství i þlenství mimoĜádné. 
MimoĜádnými þleny komory jsou osoby, které nesplĖují podmínky pro Ĝádné þlenství, 
ale chtČjí se stát þleny na základČ zájmu. V komoĜe však mají pouze poradní pravomoc. 
 
5.3.1 Povinné þlenství 
 
K tomu, aby þlovČk mohl vykonávat profesní þinnost advokáta, lékaĜe, notáĜe, 
auditora, exekutora, stomatologa, lékárníka, patentového zástupce, veterinárního lékaĜe, 
daĖového poradce, autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika 
þinného ve výstavbČ musí být þlenem pĜíslušné profesní komory.  
Konkrétní podmínky pro získání þlenství v komorách jsou stanoveny v zákonech 
jednotlivých komor. Nezbytnou podmínkou k výkonu dané profese je zápis osoby (þlena 
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komory) do seznamu nebo rejstĜíku þlenĤ, které vedou jednotlivé komory. Pro vznik 
þlenství a tím také možnosti výkonu pĜíslušného povolání je vždy vyžadováno:50 
• plné zpĤsobilosti k právním úkonĤm, 
• þistého trestního rejstĜíku, 
• dosažení urþitého, vČtšinou vysokoškolského vzdČlání, 
• absolvování pĜedepsané praxe, 
• úspČšného složení odborné (profesní, kvalifikaþní) zkoušky, 
• složení slibu (formalita po splnČní všech pĜedešlých bodĤ). 
Odborná zkouška, jakožto klasifikaþní kritérium pro vznik þlenství v komoĜe, 
je bezpochyby urþena k zjištČní odborné úrovnČ uchazeþe o þlenství. Je i projevem 
samosprávné péþe komory o úroveĖ þinnosti vykonávané jejími pĜíslušníky. Povinností 
úspČšnČ absolvovat odbornou zkoušku je vytvoĜena záruka kvalitního výkonu pĜíslušné 
profese. Podoba odborné zkoušky, vþetnČ prĤbČhu, obsahu i dalších náležitostí, 
je vČtšinou v samosprávné kompetenci jednotlivých komor. ZákonnČ jsou regulovány 
pouze základní opatĜení týkající se zkoušky, napĜ. povinnost komory zajistit konání 
zkoušky, složit zkušební komisi apod. Komory s „lékaĜským zamČĜením“51 odbornou 
zkoušku nevyžadují, avšak v pĜedpokladech pro pĜijetí nového þlena jsou striktnČ 
zakotveny takové požadavky, které jsou svou povahou schopny zabezpeþit patĜiþnou 
odbornou zpĤsobilost (vČtšinou se jedná o úplnČ vysokoškolské vzdČlání v oboru). 
NČkteré komory, které požadují odbornou zkoušku, pĜipouštČjí i tu možnost, že lze uznat 
jinou, již vykonanou obdobnou zkoušku, avšak stejnČ nároþnou a patĜiþnČ odbornou. 
Pro komory architektĤ, autorizovaných inženýrĤ a technikĤ je úspČšné složení odborné 
zkoušky pouze pĜedstupnČm k získání pĜíslušného oprávnČní k výkonu þinnosti. 
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 ýeská lékaĜská komora, ýeská stomatologická komora, ýeská lékárnická komora a Komora veterinárních 
lékaĜĤ ýeské republiky. 
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Jednotlivé zákony obsahují i možnosti, za nichž mĤže být žadatel o þlenství 
odmítnut, þlenství mu mĤže být pozastaveno obligatornČ nebo fakultativnČ a pĜípadnČ 
i kdy dochází k výmazu ze seznamu þi rejstĜíku þlenĤ komor. 
J. Schulz je jeden ze zastáncĤ povinného þlenství v profesních komorách.52 
Poukazuje na historické souvislosti na našem území, kdy existence povinného þlenství 
v profesních komorách byla samozĜejmostí.  
K. ýermák tvrdí, že otázka okolo povinného þi nepovinného þlenství v komorách 
ztrácí úplnČ smysl, pokud uvažujeme systém stavovské samosprávy. Je to z toho dĤvodu, 
že stejnému a jednotnému systému správy totiž musí být podĜízeni všichni pĜíslušníci 
povolání.53 Povinné þlenství je tedy podle nČj projev podĜízení všech pĜíslušníkĤ urþitého 
povolání pravomocím orgánu stavovské samosprávy. S povinným þlenstvím je spojena 
otázka povinnosti pĜíslušníkĤ stavu platit pĜíspČvky na þinnost orgánĤ stavu, tzv. þlenské 
pĜíspČvky. SamozĜejmČ, že þasto diskutované þlenské pĜíspČvky je možné zrušit 
ustanoveními, ale tím by þinnost orgánĤ stavu byla dotována k tíži rozpoþtu státu. 
Dosavadní systém þlenských pĜíspČvkĤ je však pro státní rozpoþet únosnČjší.  
 
5.3.2 Nepovinné þlenství 
 
Nepovinné þlenství se uplatĖuje u Agrární komory ýR a HospodáĜské komory ýR. 
U tČchto dvou hospodáĜských komor se pĜipouští i þlenství právnických osob, protože 
komory nemají veĜejnomocenská oprávnČní vĤþi podmínkám podnikání svých þlenĤ. 
PĜíslušnost k daným komorám tedy není podmínkou výkonu urþitého podnikání. 
Zákon þ. 301/1992 Sb., o HospodáĜské komoĜe ýeské republiky a Agrární komoĜe 
ýeské republiky, nejdĜíve stanovil povinné þlenství v tČchto komorách, a to z dĤvodu 
ochrany spotĜebitele pĜed nepoctivými podnikateli. Po nepĜíliš dlouhé dobČ, od 1. kvČtna 
1993, bylo þlenství zmČnČno na nepovinné. Za hlavní dĤvod zrušení povinného þlenství 
byl uveden jeho rozpor se zásadami hospodáĜské soutČže, pĜedevším s principem 
svobodného podnikání. ÚpravČ þlenství na nepovinné pĜedcházela usilovná debata 
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a hledaly se nejvhodnČjší principy. Ohled se musel brát také na obecnou povahu obou 
komor, a tudíž byla nutnost vymezení þlenství i vĤþi ostatním komorám.54 ýlenem 
HospodáĜské komory ýR se tak mĤže stát každý podnikatel, který však není þlenem 
Agrární komory ýR a komor profesnČ organizovaných podle jiných zákonĤ (profesní 
komory s povinným þlenstvím).   
Z. Koudelka zastává názoru, že zrušení povinného þlenství má vliv zvláštČ 
na disciplinární pravomoc komory.55 NáslednČ však uvádí, že i u dobrovolného þlenství 
lze zachovat disciplinární pravomoc vĤþi všem pĜíslušníkĤm komory. Její legitimita však 
bude platná jen v tom pĜípadČ, pokud pĜi dobrovolném þlenství zĤstane v komoĜe vČtšina 
pĜíslušníkĤ profese. V Agrární a HospodáĜské komoĜe ýR þítá dobrovolná 
organizovanost podnikatelĤ asi kolem 1% jejich celkového poþtu.56 
 
5.4 Stavovské pĜedpisy 
 
Stavovské pĜedpisy jsou v zákonech zájmových samosprávných korporací 
oznaþovány rĤznČ. Setkáváme se s pojmenováním „profesní“ nebo „vnitĜní pĜedpisy“, 
a dále i s obecným názvem „komorové pĜedpisy“. Tento, ĜeknČme pracovní, název 
zahrnuje všechny normativní akty, které vydávají orgány jednotlivých komor.57 
ProstĜednictvím stavovských pĜedpisĤ si komory podrobnČji upravují vnitĜní záležitosti, 
týkající se pĜedevším þinnosti komor a jejich orgánĤ (napĜ. jednací Ĝád, organizaþní Ĝád, 
kárný Ĝád aj.). Právní úþinky stavovských pĜedpisĤ se vztahují pouze na osoby podrobené 
osobní pĤsobnosti komory, tedy na þleny konkrétní komory, avšak úþinek nČkterých 
pravidel, napĜ. pro pĜijetí do komory a vzniku þlenství, pĜesahuje okruh zavázaných osob 
o uchazeþe o þlenství v komoĜe (úþinek pĜedpisĤ má tedy i þásteþnČ externí povahu). 
Stavovským pĜedpisĤm jsou také podrobeni advokátní koncipienti, kteĜí nejsou þleny 
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ýeské advokátní komory, ale jsou v zamČstnaneckém vztahu k advokátĤm. Porušení 
stavovských pĜedpisĤ lze kárnČ trestat. 
Stavovské pĜedpisy jsou nČkdy58 považovány za formální prameny práva, 
tedy právní pĜedpisy, i když právní nauka, Ústava a ani judikatura Ústavního soudu jejich 
zmínČné pojetí neakceptuje. Podle právní teorie se jedná o akty vydávané 
samosprávnými veĜejnoprávními korporacemi, tedy o pĜedpisy podobné statutárním 
pĜedpisĤm. Definici statutárních pĜedpisĤ uvádí D. Hendrych takto: „statutární pĜedpisy 
jsou pĜedevším výrazem oprávnČní samosprávných korporací vydávat vlastní pravidla 
formou abstraktních aktĤ a tím regulovat ty záležitosti, které patĜí do okruhu jim 
vymezené samostatné pĤsobnosti v oblasti veĜejného práva“.59 ZmínČným oprávnČním 
se myslí tzv. právo autonomní normotvorby. 
Z. Koudelka považuje pĜedpisy profesních komor za pĜedpisy charakteru právních 
pĜedpisĤ.60 Ve stavovských pĜedpisech totiž nalézá základní prvek právního pĜedpisu –
 obecnou závaznost, která je zde spojena osobnČ s profesní þinností.   
Stavovské pĜedpisy jsou výslovnČ upraveny jen v ZákonČ þ. 85/1996 Sb., 
o advokacii a zmínku obsahuje Zákon þ. 120/2001 Sb., exekuþní Ĝád a novelizovaný 
Zákon þ. 381/1991 Sb., o KomoĜe veterinárních lékaĜĤ ýeské republiky. NejdĤkladnČjší 
legislativní úpravu lze nalézt u stavovských pĜedpisĤ ýeské advokátní komory.  
Stavovské pĜedpisy rozlišujeme do tĜí skupin:61 
1. Stavovské pĜedpisy neukládající povinnost. Tato skupina stavovských 
pĜedpisĤ Ĝeší þistČ organizaþní záležitosti komory a pĜiznává práva 
(napĜ. podmínky pĤjþek a sociálních dávek z rozpoþtu komory pro její þleny).  
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2. Stavovské pĜedpisy ukládající povinnost pouze þlenĤm komory (napĜ. urþují 
þlenĤm komory výši a termíny splatnosti þlenských pĜíspČvkĤ). Tato skupina 
stavovských pĜedpisĤ musí mít zákonnou oporu, napĜ. Etický kodex. 
Stavovské pĜedpisy mohou upravovat i oblast s výkonem pĜíslušné profese 
nesouvisející, ale mající vliv na ochranu dĤvČry daného profesního stavu.  
3. Stavovské pĜedpisy ukládající povinnost neþlenĤm komory (napĜ. urþují 
uchazeþĤm o þlenství v komoĜe výši poplatku za povinnou profesní zkoušku). 
Jedná se v podstatČ o provádČcí pĜedpisy. U tČchto stavovských pĜedpisĤ 
se nejpĜísnČji posuzuje jejich ústavnost, protože ukládají povinnost neþlenĤm 
komory, kteĜí nemají právo se podílet na výkonu samosprávy komor. Tudíž 
stavovské pĜedpisy tĜetí skupiny mohou být vydány jen na základČ zákonného 
zmocnČní, a mohou obsahovat jen ty povinnosti, které jsou pĜímo zákonem 
dané. 
Všechny tĜi skupiny stavovských pĜedpisĤ musí respektovat zákonnou pĤsobnost 
komory a povinnosti smí ukládat jen na základČ zákona. PĜedpisy profesních komor 
podléhají státnímu dozoru, prostĜednictvím Ministerstva spravedlnosti a soudĤ. Komora 
má povinnost pĜedložit každý stavovský pĜedpis do 30 dnĤ po pĜijetí Ministerstvu 
spravedlnosti k posouzení jeho legality. Uzná-li ministr spravedlnosti pĜedpis 
za protizákonný, mĤže podat žalobu na jeho zrušení k soudu, který provede pĜezkum 
pĜedpisu. ZĤstává nevyĜešena otázka, který soud je pĜíslušný k Ĝízení a v jakém druhu 
procesu. Vzhledem k povaze sporu mezi státem a profesní komorou by mČly 
být pĜíslušné krajské soudy ve správním soudnictví, v jehož obvodČ má komora sídlo. 
Tuto pĜíslušnost však krajským soudĤm výslovnČ nestanovuje ani zvláštní zákon, 
ani soudní Ĝád správní.   
V. Vlk, þlen ýeské advokátní komory, pĜirovnává stavovské pĜedpisy komor 
k pravidlĤm spoleþenského chování. Autor také upozorĖuje na absenci urþité diskuze 
uvnitĜ komor o obsahu pĜipravovaných návrhĤ stavovských pĜedpisĤ. Podle nČj, 
pokud není diskuze možná, by mČl být návrh každého stavovského pĜedpisu vždy opatĜen 
dĤvodovou zprávou, ze které by bylo zĜejmé, proþ se navrhuje schválení toho urþitého 
stavovského pĜedpisu.62  
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Agrární a HospodáĜská komora ýR mohou také vydávat své pĜedpisy závazné 
pro þleny, ale opČt se nejedná o pĜedpisy právního charakteru, nýbrž jen o vnitĜní 
pĜedpisy komor (napĜ. statut komory, volební a jednací Ĝád aj.). PĜedpisy hospodáĜských 
komor jsou pĜijímány snČmem komory a pĜedkládány do 15 dnĤ od schválení vládČ, 
která je mĤže do 30 dnĤ odmítnout z dĤvodu rozporu s právním Ĝádem. Poté má komora 
45 dnĤ na nápravu, po jejichž uplynutí vláda pĜedloží pĜedpisy ke zrušení Poslanecké 
snČmovnČ Parlamentu. 
Lze shledat pravdou, že právní úprava stavovských pĜedpisĤ je znaþnČ fragmentární 
a nejasná a vykazuje znaþné deficity, pĜedevším v úpravČ oblasti publikace a závaznosti 
stavovských pĜedpisĤ, nemluvČ o oblasti soudního pĜezkumu jejich legality.63  
PĜíloha þ. 2 obsahuje vzorový stavovský pĜedpis Exekutorské komory ýeské 
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V mé bakaláĜské práci jsem usilovala o obsáhnutí problematiky profesní samosprávy 
v rámci aktuální právní úpravy. Snahou bylo, dle stanoveného cíle práce, podat þtenáĜi 
ucelený náhled do oblasti profesní samosprávy, kterou reprezentují komory s povinným 
a nepovinným þlenstvím. Dle mého názoru jsem problematiku zpracovala pĜehlednČ 
a dostateþnČ obsáhle. 
Peþlivým výbČrem odborné literatury a zpracováním poznatkĤ z ní získaných vznikla 
tato bakaláĜská práce, jejíž pĜínosem by mohla být její povaha uceleného dokumentu 
vypovídajícím o profesní samosprávČ. 
Mám-li uþinit závČry týkající se postavení zájmové samosprávy na našem území 
a ve spoleþnosti, musím konstatovat, že má nezastupitelné místo. Její existence zajišĢuje 
decentralizaci veĜejné moci, díky které nemĤže dojít ke zneužití absolutní moci. 
Dále je zárukou demokracie ýeské republiky a tím i vČtší svobody jejich obyvatel. 
V pĜípadČ výskytu potenciálních snah o omezení zájmové samosprávy by jim mČlo 
být okamžitČ zabránČno. 
Zastávám toho názoru, že zájmová samospráva je stále na cestČ svým rozvojem 
a do budoucna lze oþekávat její další rozmach. Pro úspČšný rozmach zájmové samosprávy 
je však podstatné její zakotvení do Ústavy ýR, kterým by byla garantována její existence 
a místo v našem právním systému. Územní samospráva je ústavnČ zakotvena, proto 
by mČla být zakotvena i samospráva zájmová, která je neménČ dĤležitou složkou 
samosprávy. 
Dále je nutné vyĜešit doteć velmi fragmentární a nejasnou úpravu stavovských 
pĜedpisĤ, tedy pĜedpisĤ, kterými se Ĝídí veškerá samospráva profesních komor. NynČjší 
úprava pĜedpisĤ komor se vyznaþuje znaþnými deficity, pĜedevším v oblasti jejich 
publikace, závaznosti a v neposlední ĜadČ i v oblasti soudního pĜezkumu jejich legality. 
Stavovské pĜedpisy by mČly být akceptovány za právní pĜedpisy, tedy formální prameny 
práva, upravující samosprávu zájmovou, resp. profesní. Tímto uzákonČním stavovských 
pĜedpisĤ za právní pĜedpisy by došlo ke sjednocení jejich úprav a tím by byly odstranČny 
všechny deficity, kterými se vyznaþuje souþasná úprava stavovských pĜedpisĤ.   
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V otázce povinného þi nepovinného þlenství se domnívám, že þlenství by mČlo 
být ve všech, tedy i v hospodáĜských komorách povinné a to z dĤvodu zachování 
odbornosti profese. ěádné þlenství v komorách by tak bylo výrazem oprávnČní 
k odbornému výkonu profese. Komory by se svými pĜíslušníky, vázanými povinným 
þlenstvím vyjadĜovaly vnitĜní jednotu komor.   
Zájmová samospráva, a pĜedevším samospráva profesní, by mČla být, vzhledem 
ke svému významu, mnohem více pĜedmČtem zájmu právních a správních teoretikĤ. 
Tak dĤležitý institut, jakým zájmová samospráva bezesporu je, potĜebuje odpovídající 
zákonnou a ústavní úpravu. VČtší pozornosti by se této problematice mČlo vČnovat 
i v odborné literatuĜe, která se soustĜećuje zejména na samosprávu územní. Odborná 
literatura zpracovává profesní samosprávu velmi nedostateþnČ a neucelenČ. Její jednotlivé 
otázky jsou Ĝešeny v krátkých þláncích v odborných þasopisech vČtšinou formou diskuze, 
nikoliv teoreticky. ZĜetelným nedostatkem je také nevelký poþet autorĤ-teoretikĤ 
zabývajících se profesní samosprávou obecnČ.  
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